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societal  change  which  is  reflected  in  the  complexities  of  changing  family  structures,  the 
challenge of work life balance and the social and environmental issues effecting communities. 
Barnardos  Family  Support  Project  in  Carlow  is  supported  and  informed  by  a  multi­agency 
advisory group representing voluntary and statutory agencies and the local community. 
The  collective  experience  of  the  member  agencies  of  this  group  and  that  of  the  local 
community coupled with increasing anecdotal evidence, suggests that an increasing number of 
parents  in  the  general  population  are  experiencing  difficulty  with  regard  to  managing  and 
responding to their children’s behaviour. 
With  consideration  of  the  specific  roles,  responsibilities  and  limitations  of  existing  service 
providers both  statutory and  voluntary  it was agreed that  further  information was required  in 
order  to  establish  on  one  hand  the  extent  to  which  families  in  Carlow  are  ‘under  pressure’ 





learning  in  order  to  inform  current  service  provision  and  the  development  of  new  services 
where relevant. This study, commissioned by Barnardos was funded by Carlow Area Network 













































children  even  fifteen  years  ago.   An  increasing number of  children  live  in one parent  households,  in 
dual  income  families  and  in migrant  and  refugee  households.    The  unprecedented  economic  growth 
which Ireland has experienced from the mid 1990s and the benefits of our economic affluence have not 
been equitably  shared and  the  longstanding promise of  successive  Irish governments  that  the  ‘rising  tide 
lifts all boats’ has not materialized (Callan and Nolan, 2002; Reynolds, 2005).  It is now estimated that one 
in  every  seven  children  in  Ireland  live  in  poverty 1 .    Disadvantage  experienced  by  children  is  likely  to 
impact  on  their  behaviour,  life  style  and  opportunities.    Recent  years  have  witnessed  and  increased 
emphasis on parenting and the vital and pivotal role parents play  in providing for and  in supporting their 
children.   Policy documents such as The Report of the Commission of the Family (1998), Children First 
(1999) and The National Children’s Strategy  (2000) all emphasise  the States commitment  to  supporting 
parents in their parenting role. 
The risk factors of disadvantage, and  the  increasing attention  to growing behavioural problems (or at 
least,  recording  and  reporting  of  such  problems)  has  acceleratedd  public  debate  around  the  support 
needs of parents, and what works best, in terms of service provision and supports for parents in raising 
their  children.   Daily media  reports  and academic  research  highlight  the  growth  in  youth  anti­social 
behaviour, crime rates and indeed the growing intensity of youth crimes.  However, while research and 
reviews of anti­social behaviour amongst children are long documented, a more extensive focus on the 
behavioural problems of  children,  to  include  emotional  and mental health problems,  such as ADHD, 
have  only  recently  come  under  the  research  and  policy  microscope,  largely  fuelled  through  the 
Department  of  Health’s  Vision  for  Change  and  the  Health  Service  Executive’s  Child  Mental  & 
Emotional  Health.    Both  reports  brought  attention  to  the  growing  behavioural  and  mental  health 
problems  experienced  by  Ireland’s  youth  and  the  scarcity  of  resources,  and  often,  the  difficulties 
experienced by parents and children in accessing appropriate professional support and treatment. 
In  the  UK,  growing  levels  of  anti­social  behaviour  led  to  the  introduction  of  a  number  of  policy 
measures such as Parenting Orders and the Super Nanny scheme.  There are also a growing number of 
information services, supports and training programmes available to parents to assist them in meeting 
their  parenting  responsibilities.    In  Ireland,  such  supports  continue  to  remain  limited.  A  Vision  for 
Change and Child Mental and Emotional Health both emphasise the key role of parents in supporting 
children with behavioural problems and the general lack of supports and services for both parents and 









on a waiting  list on his  fifth birthday may not get a diagnosis until he  is nine and a half 2 .   Given  the 
extensive waiting periods to access secondary and tertiary services in Ireland, and indeed internationally 




problems  of  children  and  young  people  in  Ireland.    The  paper  will  review  risk  factors  which  may 
contribute  to and/or accelerate  the development  of  such problems,  and protective  factors  and  support 
programmes/services  which  may  respond  to  behavioural  problems  or  reduce  their  likelihood  of 
occurrence in the first instance.  It pays particular attention to the support needs of parents, and the key 
role  supports  can  and  do  play  in  preventing  the  development  of  behavioural  problems,  and  in 
resolving/responding to such problems where existent.  It concludes with a summary of key findings 




























The  spectrum  of  behaviours  can  therefore  vary  from  very  mild  to  clinically  problematic,  and  their 
definition and nature often expands beyond the term ‘behavioural problems’ itself to incorporate mental 
and  emotional  health  problems.  Often  the  behavioural  problem  is  a  manifestation  of  a  deeper 
emotional/mental  health  problem.  This  paper  will  focus  on  the  most  commonly  experienced  and 
reported problems amongst children and adolescents.  Emotional disorders (such as depression, anxiety 
and  obsessions),  hyperactivity  (involving  inattention  and  over­activity)  and  conduct  disorders 



















ADHD  3 – 5%  1 in 20 to 30 
Autism and related conditions  .5 – 1%  1 in 100­200 
Mental health problems among children in care  60 – 70%  > 1 in 2 



















more common amongst adolescents  (Martin & Carr, 2005).   Several  international  longitudinal studies 
have provided a picture of the changing forms of behavioural problems from early childhood through to 
adolescence.  Richman  and  colleagues  found  that  67%  of  children  who  displayed  externalising 
behavioural  problems  (e.g.  non  compliance,  oppositional  behaviours  and  overt  physical  and  verbal 
aggression) at age 3 were still aggressive at age 8 (Richman, Stevenson, & Graham, 1982). Similarly, a 
UK study found that 60% of three year olds with conduct disorders still exhibit problems at the age of 




The  Australian  Temperament  Project  (ATP),  a  large  scale,  longitudinal  study,  which  followed 
approximately 1600 Victorian children from infancy through to 18 years of age, recently released data 















Early  behavioural  problems  has  been  cited  as  one  of  the  strongest  predictors  of  later  problems, 
including  psychological  difficulties,  involvement  in  crime  and  antisocial  behaviour  (Kolvin,  Miller, 










Adolescence  is  a  key  stage  of  life  development  when  children  require  an  understanding  of  the  life 
challenges  they face and need  to develop basic skills  to cope with difficult emotions.    It  is a  time of 
increased risk of poor mental health with anxiety, depression, psychosis, eating disorders, and substance 
misuse  becoming  more  prevalent,  as  well  as  an  increasing  risk  of  deliberate  self  harm  and  suicidal 
behaviour (Department of Health & Children, 2006). 
Some young people begin to exhibit problem behaviours during early adolescence. In such cases, entry 





in  late  adolescence  did  not  appear  to  be  associated with  a more  difficult  transition  to  adult  life,  but 
changing behaviour coincided with new friendships with other anti social young people, psychosocial 
adjustment  problems,  substance  use  and  difficulties  in  relationships with  parents  and  friends (Smart, 
Richardson, Sanson, Dussuyer, Marshall, (2005).  Initial data on these ‘late starters’ suggests that much 
of  their  anti­social  behaviour  tended  to  be  non  aggressive  and  that  they are more  likely  to  desist  in 
problem  behaviours  as  they  become  older.  However,  other  research  suggests  that  some  late  starters 
might be involved in highly aggressive and problematic behaviours (Hann & Borek, 2001). 
UK surveys have shown that up to 90% of parents believe young people’s drug use derives  from the 
need  to conform with  their peer group.   However, placing  too much emphasis on peer pressure, may 
lead parents to underestimate their own influence on children, which, though it varies at different ages, 
has been shown to affect young people’s long term behaviour (Oyguard et al., 1999).  Targeted supports 







and  have  mainly  been  studied  in  relationship  to  the  development  of  problem  behaviour  (Deković, 
1999).  In order to accurately identify support strategies for parents whose children exhibit behavioural 
problems,  it  is  essential  to  have  an  understanding  of  the  factors  that  place  children  at  risk  of,  or 
contribute to the development of such behaviour in the first place. 
Research  suggests,  that,  in  isolation,  risk  factors  may  make  relatively  little  contribution  to  the 
development  of  behavioural  problems,  whereas  such  factors  in  combination  may  be  powerful 
determinants of negative outcomes (Klein & Forehand, 2000; Kolvin et al 1990).  Problems result from 
interactions between characteristics of the child and situations within the family, peer group, school and 
community.  Therefore,  it  can  be  expected  that  families  with  multiple  risk  factors  experience  more 
problems and thus also a greater need for support.  Cummins and McMaster’s study (2006) found that 
children  who  screened  positive  for mental  health  difficulties  were more  socially  disadvantaged,  had 
more behavioural difficulties  and adaptive behaviour problems, more physical health problems, more 
family problems, more life stress and poorer coping skills. 
An  understanding  of  the  key  risk  factors  associated  with  the  onset  and  development  of  child  and 
adolescent  behavioural  problems,  and  in  turn,  an  identification  of  high  risk  groups  of  children  is 







educational  and  occupational  attainment  and  related  life  circumstances,  such  as  neighbourhood  of 
residence,  that are associated with youth conduct problems and crime  (Hann, Borek, 2001).  Bradley 
and Hayes’s  2006 study in a disadvantaged area of Dublin found half of all mothers  in the area who 











consumption  during  pregnancy  with  later  health,  education  and  behaviour  problems  (Sutton,  Utting, 
Farrington, 2004). 
3.1.1 Child Gender 
Fitzgerald  and  Jeffers  (1994)  categorised  almost  a  fifth  of  the  Irish  children  they  studied  as 
behaviourally disordered with twice as many boys as girls classified in this way.  Boys are vulnerable in 
terms  of  developing  conduct  and  behavioural  difficulties  and  for  offending  (Kolvin  et  al.,  1990). 
Anxiety  disorders  are  more  common  amongst  girls  and  disruptive  conduct  behaviour  amongst  boys 
(Martin & Carr, 2005). 
3.2 Family Factors and Processes 
A  number  of  aspects of  family  interaction  can  increase  the  risk  of  developing  behavioural problems 
from early childhood through to adolescence.  Specifically, lower levels of engagement, greater use of 
invalidation, and harsh and inconsistent discipline have all been identified as causal risk factors for the 
development  of  behavioural  problems  (Hann,  Borek,  2001).  Links  drawn  between  low  educational 
achievement, unemployment, involvement in crime, poor health, teenage pregnancy, and family factors 
have  further  underlined  the  importance  of  promoting  and  supporting  positive  family  experiences 
(Riordan, 2001). 
3.2.1 Parent’s Relationship Status 
Research  in relation  to  the  impact of parent’s  relationship status on child well­being and behaviour  is 
mixed.  McKeown, Pratschke and Haase (2003) found practically no statistically significant variation in 
the well being of children in four family types 8 , indicating parent’s marital status and presence of one or 
two  parents  in  household  do  not,  of  themselves,  affect  the  child’s  wellbeing.  Existing  evidence  in 
relation to the effects of differing family types on children suggests that the nature of the household is 
not  the most significant  factor, but  rather  the quality of  the relationships and  the economic  resources 
available to the family (Hobcraft & Kiernan, 2001). Other studies have shown that a higher proportion 
of children in lone­parent households have scholastic or emotional problems, compared to those living 
with  both parents,  but  report  this  to  be more  likely  due  to  economic  circumstances  than  to  parental 
marital status (McMunn, Nazroo, Marmot, Boreham & Goodman, 2001; Flanagan, 2001). 
3.2.2 Parenting Approach 
Ongoing  parental  conflict,  particularly  where  it  directly  involves  children  increases  the  risk  of  poor 
outcomes  for  children.   McKeown et  al.,  (2003)  found  the  first  and most  important process  to  affect 
child wellbeing,  as  reported by  the child, was  that  of unresolved problems between  the child  and  its 
parents, including conflicts relating to behaviour (e.g. homework, school progress, drinking/smoking), 
family  issues (e.g. doing  things as a  family,  communication) and personal autonomy  (e.g. how much 
pocket money is spent, boyfriend/girlfriend) 9 .  Similarly, an Australian study of parent’s experiences of 




reinforcement  for  appropriate  behaviour  are  associated  with  less  contact  with  disruptive  peers,  less 
engagement  in antisocial behaviour and less substance use.  A range of parenting skills and attributes 
are  important.   A close parent  child bond may discourage drug use directly,  and choice of non drug 








Research  shows  that  preschool  children  who  develop  attention/hyperactive  difficulties  experience 
coercive family interactions and their parents often report disciplinary concerns (Bor, Sanders, Markie­ 
Dadds, 2002).  Research also  suggests  that parents of  children with  conduct  disorder  frequently  lack 
several  important parenting skills.  Predictive  longitudinal studies  indicate  that harsh and  inconsistent 
parenting predicts later youth conduct problems (Patterson, Chamberlain, Reid, 1982). 
Firm Discipline V Hard Discipline 10 
Parents  who  provide  firm  discipline  and monitoring  of  their  adolescents  tend  to  have  children  who 
become involved with peers of similar parenting discipline styles.  Being  involved  in networks of this 
type  protect  against  delinquency  because  parental  monitoring  protects  against  association  with 
disruptive peers (Hann, Borek, 2001). 
Parental  discipline  and  conflict  management  have  been  primary  targets  for  many  intervention 
programmes  and  trials  have  consistently  documented  that  improvements  in  these  areas  leads  to 
improvements in child/adolescent behaviour.  Beginning in toddlerhood through middle childhood and 
adolescence,  interventions  that  include  improvement  in  parental  discipline,  in  addition  to monitoring 
and validation, show reductions in youth conduct and anti­social behaviour (Patterson et al, 1982). 
3.2.3 Family Income 















socio­economic groups than the average 10% for children at primary school  level  in a recent study  in 
the South East of  Ireland.   For children  in secondary  school,  the prevalence  rate was 10% higher for 
those from lower socio­economic classes than the average 26% (Martin & Carr, 2005). 
Parental structuring of the learning environment 













Much  of  this  work  has  found  increased  risk  when  mothers,  fathers,  or  siblings  were  rated  as  more 
antisocial or had a history of delinquency or criminal behaviour (Farrington, Hawkins, 1991).  One UK 
study found that 63% of boys with convicted fathers were subsequently convicted themselves.  Having 





parenting,  leading  to  an  increased  risk  of  emotional  and  behavioural  problems  in  children.  The 
neighbourhood one lives in can provide protection, or increase risk. In Kolvin et al's (1990) study, the 
surrounding environment was almost as important in predicting delinquency as was family deprivation. 
In Bradley  and Hayes’s Ballymun  study, 60% of  surveyed eleven  year olds  reported a problem with 
crime in their neighbourhood and 68% wished they lived in a different neighbourhood. 
Other  neighbourhood  factors  cited  in  research  which  influence  child  behaviour  include  community 







their  later experiences and behaviours.  Ensuring  that children and adolescents  remain engaged  in  the 
educational  system  is  a  crucial  first  step  that  can  be  taken  to  break  the  cycle  of  social  exclusion. 
School may act as an  important  risk or protective  feature  in  the child's  life  (Hayes & Kernan, 2001). 
School  offers  the  possibility  of  academic  and  social  success  and  factors  that will  influence  outcome 
include  socio­economic  and  family  background,  IQ,  the  ability  to  learn  and  the  school  environment 
(Brazelton, T., 1992). 
2.4 Protective Factors 
For  every  risk  factor,  an  increased  exposure  to  risk  is  found  to  relate  significantly  to  an  increased 
likelihood  of  reported  involvement  in  problem  behaviour.  Conversely,  the  more  young  people  are 





















positive  behaviour  (Beinart  et  al.,  2002).  Overall,  then,  any  strategy  or  support  which  fosters  and 
enhances exposure to protective factors for parents and their children are likely to impact positively on 
children’s behaviour. 
Resilience  is  also  an  important  feature  when  considering/promoting  protective  factors  to  address 
behavioural  problems.  Resilence  refers  to  the  strengths  and  protective  factors  which  cushion  a 
vulnerable child/young person from the worst effects of adversity in whatever form it takes and help a 
child/young  person  to  cope,  survive  and  even  thrive  in  the  face  of  hurt  and  disadvantage  (Gilligan, 
1997).  Rutter (1979) estimated that even with the most severe stresses and adversities, it is unusual for 
more  than half of all affected children  to succumb to a maladaptive outcome.   Gilligan (2000) notes, 
that  although  child  qualities  are  important  in  understanding  resilience,  the  experiences  the  child 
encounters and how she/he processes these are also important, since it is this part of resilience which is 
susceptible to influence.  He argues that reducing, even by one the number of problem area in a child’s 
life  may  have  a  disproportionate  and  decisive  impact  as  adversity  seems  most  debilitating  when  it 




·  Attributes  of  children/young  people  themselves  (e.g.  self­esteem,  positive  values  and  social 
competencies); 
·  Characteristics of  their  families  (e.g.  quality of parent  child  relationship,  family  environment 
where there are clear expectations and opportunities for child/young person’s participation); 
·  Characteristics  of  their  wider  social  environment  (includes  nature  of  friendships,  education, 
community). 
A  resilience  led  approach  focuses  on  developing  strengths  and  protective  factors  that  help  children 
adapt  to  difficulties  and  do  better  than might  be  expected.    They  attempt  to  shift  the  balance  from 














&  Parsons,  2003).  A  Vision  for  Change  (2005)  recommended  programmes  addressing  risk  and 
protective factors early in life be targeted at child populations at risk and cited the Community Mothers 










Resource  shortages  and  promotion  of  intervention  at  primary  level  are  emphasised  in  several  other 
developed countries.  For example, Mental Health of Young People in Australia  (2000) highlights the 
disparity between the number of young people with mental health problems and the limited number of 






































·  effective  links  with  local  employment  services,  local  training  providers  and  further  and 
higher education institutions, 









decreasing  later  childhood  behaviour  problems  (Hann,  Borek,  2001).  The  development  of  effective 
parenting  skills  has been considered as  the primary mechanism  for  change  in  child  conduct  disorder, 
through the reduction  in  the severity, duration and manifestation of  the disorder 15 .  Since behavioural 
problems  have  not  been  found  to  be  attributable  to  a  single  source  or  situation,  interventions  for 
changing these behaviours need to focus on multiple risk factors across multiple settings.  Similarly, the 
relative  contribution  of  individual  risk  factors  may  change  with  development  suggesting  different 
targets for interventions at different ages (See Section 4.1 for further discussion).  Behaviours targeted 
for  intervention,  as  well  as  the  immediate  expected  outcome  from  such  interventions  will  therefore 









the  stage  of  development  of  the  child,  the  number  of  children,  the  child’s  behaviour  etc.  A  child's 
family  system plays  an  important  role  in  the prevention and  treatment  of behavioural problems. The 
child rearing practices of parents are an important part of this dynamic.  It has been well established that 
children’s  early  experiences  are  important  and  that  intervention  and  support  for  parents  in  the  early 
















make  support  available  nor  is  it  ever  too  late.  Assertive  strategies  should  be  used  to  engage  young 
people with behavioural problems and  their  families  in  treatment.  With young children,  engagement 
should target parents.  With adolescents, services may directly target teenagers, as well as their parents 
(Martin, Carr, 2005).  Family disorganisation and lack of knowledge or motivation may prevent young 
people  and  their  families  from  proactively  engaging  with  health  and/or  other  support  services. 
Community based, attractive, accessible, evidence­based training programmes may be used as a vehicle 
for  identifying  children  at  risk,  and  engaging with  families  of  children with  problems.   A  variety  of 
professionals, including family doctors, PHNs, pre school and school staff may all play a role in helping 





Good  anti  natal  preparation  is  a way  of  giving  parents  and  children  a  good  start  in  life  and  is  often 
delivered  through Home Visiting  Programmes  (HVPs).  Programmes  focus  on  the  importance  of  the 
early years and the pivotal role parents play in shaping children’s lives, and operate on the premise that 
one of the best ways to reach families with young children is by bringing services to them, rather than 









delivered  home  visiting  programme,  such  as  the  Nurse­Family  Partnership,  appears  especially 




Research  literature  in  child  and  adolescent  behavioural  and  emotional  problems  strongly  supports 
refocusing  a  significant  proportion  of  resources  towards  an  early  intervention/prevention model  that 
provides parents with appropriate support and assistance during children’s early years (Sanders, 1999). 
As science becomes more systematic and skilled at diagnosing maladaptive behaviour in children under 
3 and  in  identifying  some of  the early warning  signs  in  infants  as young as  six months,  intervention 
supports  for parents of young children  are gaining  increasing  recognition  (Sutton, Utting, Farrington, 
2006). 
Parents may be more willing  to hold  the door open  to  friendly,  non­stigmatising  support  and advice 
when they have young children than at any other time as the Sure Start programme has demonstrated 
(Sutton et al., 2004).  Supports for children in this age range also usually take place through HVPs and 
evaluations  of  such  programmes  demonstrate  long  as  well  as  short­term  benefits  (Also  discussed 
Section  4.2.1).    Programmes  send  individuals  into  the  home  and  seek  to  improve  the  lives  of  the 
children by encouraging changes in attitude, knowledge, and/or behaviour of the parents.  The valuable 





In objective  terms,  severe  conduct problems are  relatively  stable  and easier  to  identify by age  three. 
There is also a rich seam of research concerning effective preventive  interventions for this age group. 
16  The Nurse­Family  Partnership  consists  of  intensive  and  comprehensive  home  visitation  by  nurses  during  a 
woman’s  pregnancy  and  the  first  two  years  after  birth  of  the woman’s  first  child  to  improve  parent  and  child 
outcomes.  Home  visiting  also  promotes  the  cognitive  and  social­emotional  development  of  the  children,  and 
provides general support and parenting skills to the parent  The program is designed to serve low­income, at­risk 
pregnant  women  bearing  their  first  child.  Nurse  home  visitors  work  with  families  in  their  homes  during 
pregnancy and the first two years of the child’s life.. Typically, a nurse visitor is assigned to a family and works 











The  Incredible Years Programme  in  the US  is  amongst  the best  known of  all  group­based parenting 
programmes  and  amongst  the  more  extensively  and  rigorously  evaluated  (Sutton  et  at.,  2004). 
Improvements in parental style, relationships and parent­child behaviour have been recorded from trials 





emotional  and  social  development  in  childhood and  later  school  success,  economic performance and 








As  children  reach  the  ‘cusp’  between  the  end  of  primary  school  and  their  first  years  of  secondary 
education,  the  influences  on  their  behaviour  grow  increasingly  complex.    Their  relationships  with 




drinking and other substance misuse.    In  terms of prevention,  there  is a continuing need for universal 
services –  this  is,  for example,  the age group most  likely  to benefit  from drug and alcohol education, 
including strategies for resisting negative peer pressure (Ibid., 2004).  ‘Whole class’ and ‘whole school’ 









et  al.,  2004).    Other  interventions  make  families  the  main  focus  for  intervention,  albeit  in  a  more 
intensive and age­specific format.  Some Youth Offending Teams in England have, for example, made 
use of the Functional Family Therapy model (Barton, Alexander, Waldron, Turner, Warburton, 1985) 
when designing programmes  for use with  the Parenting Order  introduced by  the Crime and Disorder 
Act, 1998. 
Various  evaluations  of  Multi­systemic  Therapy  (MST)  (Henggeler,  1999)  are  an  even  stronger 
indication of the range and depth of service delivery that may be needed to achieve positive results with 
children  from  the  most  dysfunctional  and  disadvantaged  families.    Practitioners  in  London  and 
Cambridge have begun using this approach, which, in the US, is presented as a cost­effective alternative 
to youth custody (Utting et al., 2004).  However, prevention at this level requires the intensive services 






address  parents’  situations  and  needs  and  treatments must  take  account  of  the  fact  that  parents  and 
family members  suffer  considerable  stresses  even  while  when  the  child  is  of  pre­school  or  primary 
school age.  A central issue relating to treatment is how it affects the family as a unit, and what kinds of 
benefit are obtained (Morch et al., 2004). 
A  number  of  parent  training  programs  focus  on  increasing  parents'  skills  in  managing  their  child's 
behaviour  and  facilitating  social  skills  development.  Research  indicates  such  programs  have  been 
positive,  resulting  in  significant  changes  in  parents'  and  children's  behaviour.  For  example,  research 
suggests that parents who have participated in parent training programs are successful in reducing their 




behavioural  contracting,  contingency  management,  and  the  ability  to  facilitate  generalisation  and 
maintenance of their new skills, thus encouraging parents' positive interaction with their child 21 .  There 
are  other  types  of  programmes  which  help  parents  understand  their  and  their  child’s  emotions  and 
behaviour and improve communications. 
Research  has  found  that  parent  training  programmes  result  in  significant  decreases  in  overall 
internalising and externalising behaviour problems.  They also decreases family conflict and stress, the 



















Programme Name  Target Group  Detail  Evidence 
Webster  Stratton 
Incredible Years 
2 – 12 Years  Treats  aggression  and  conduct 
problems,  helps  parents  support 
























Mellow Parenting  Family  must  include 







































The  Incredible  Years  is  a  programme  designed  for  children  aged  4  to  8  with  behavioural 
problems and  is widely regarded as one of  the best documented and successful  intervention 
approaches (Sutton et al., 2004).  In addition to treatment based on parent groups, known as 
the Basic Programme, there is an Advanced Programme with a number of sessions for parents 




methods have been  regarded as  fulfilling  the  strictest  criteria of  evidence­based  treatments. 
The  basic  programme  has  produced  impressive  and  consistent  results  ­  evaluations  have 
shown parents respond very well to the programme and nearly 70% of children whose parents 
participate  in  the programme show a  significant  improvement  by  leaving  the clinical group 
(Morch et al., 1999).  An 18 month post  treatment  follow up study with parents, found that 
most parents had been satisfied with the programme and reported: 





A Norwegian evaluation  found  that while  some parents  reported quite dramatic  changes  in 
children’s  behaviour,  others  reported  little  or  no  improvement,  despite  having  gained  self­ 
esteem and new skills.   Parents generally  felt  that  the  group  aspect  of  the programme was 
most valuable  for most; meeting parents  in  a  similar  situation was very  important  for  their 
morale  and  self  esteem and  it  helped  reduce  feelings  of  stigmatisation,  guilt  and  isolation. 
Parents  also  found  it  encouraging  to meet  other parents who understood  the problems  they 
faced with their child.  It was a great benefit to be able to talk honestly and openly about the 
difficulties they had to deal with, in a supportive group environment.  Parents were generally 
very  satisfied with group  leaders and were most  impressed with what  they perceived as  the 
leaders’ positive personal qualities including warmth, optimism, enthusiasm, supportiveness, 
attentiveness and humour, however,  they spoke more positively about  their  interaction with 
other parents that with group leaders (Ibid., 1999). 
In terms of programme content, role play was enjoyed by most mothers who found it a good 
way  to  break  the  ice  and  reduce  tension.    Others  (mainly  fathers)  found  it  intimidating, 
artificial and largely a waste of time.  Likewise, some found the video clips were a useful way 
of presenting group session objectives, while others found them old fashioned, unrealistic and 














level  parenting  and  family  support  strategy 25  that  aims  to  prevent  severe  behavioural, 
emotional and developmental problems in children from birth to age 12 by enhancing parents’ 
knowledge, skills and confidence. The enhanced intervention targets parenting skills together 
with  other  family  adversity  factors  such  as  marital  discord,  depression  and  high  levels  of 
parenting  stress.  The  aim  is  to  provide  highly  accessible  resources  for  parents,  including 
newsletters,  leaflets,  loans  of  videotapes,  and  'seminars'  for  parents  to  provide  consistent, 
high­quality advice on parenting (Ralph, Sanders, 2003). 
The  project  also  provides  training  and  accreditation  to  enable  staff who  come  into  regular 
contact with parents to provide clear advice and help to those who have difficulty with aspects 
of  their  child's  behaviour.  Referral  routes  have  been  specified  to  ensure  that  families  with 
greater difficulties are seen by appropriately trained professionals. Triple P promotes positive, 
caring  relationships between  parents  and  their  children  and  helps parents  develop  effective 
management  strategies  for  dealing  with  a  variety  of  childhood  behavioural/developmental 
problems 26 . Programme principles include ensuring a safe, interesting environment; creating a 
positive  learning  environment;  using  appropriate  discipline  strategies;  having  realistic 








·  Short  Triple  P  'seminars'  on  parenting  will  be  presented  in  schools  by  trained 
professionals, to provide advice on common behaviour problems 
·  Individual  consultations will  be  available  through Triple P  trained professionals  for 
parents requiring specific advice on a specific problem 27 
5.2.2.1 Teen Triple P 
Teen Triple P aims  to  specifically prepare parents  for  their  child’s  transition  to  the  teenage 
years  by  focusing  on  the  common  difficulties  for  children  (and  parents)  of  making  a 
successful  transition  to  secondary  school.    Schools  provide  a  potentially  convenient  and 






















Group  Teen  Triple  P  is  an  8  session  program,  optimally  conducted  in  groups  of  10  –  12 
parents.   It employs an active skills training process to help parents acquire new knowledge 
and  skills.  The  Programme  consists  of  four  two  hour  group  sessions  that  provide 
opportunities  for  parents  to  learn  through  observation,  discussion,  practice  and  feedback. 
Parents  receive  constructive  feedback about  their  use of  skills  in  an  emotionally  supportive 
context.    Following  the  group  sessions,  four  15  –  30 minute  follow  up  telephone  sessions 
provide  additional  follow  up  support  to  parents.    The  benefits  of  the  group  rather  than 
individual  sessions  include  support,  friendship,  constructive  feedback  from other parents  as 
well as opportunities for parents to discuss and learn through peer interactions (Ibid, 2003). 
An evaluative post course completion follow up study found 28 : 





·  Parents  reported  a  significant  reduction  on  disagreements  over  their  parenting 
strategies post treatment. 
(Ibid., 2003) 
The evaluation  also  found group  facilitators  reporting  anecdotal  evidence  that most parents 




Mellow Parenting 29  is  a  14 week  one  day  a week  group  designed  to  support  families  with 
relationship problems with their infants and young children. It combines personal support for 
parents  with  video  and  direct  work  with  parents  and  children  on  their  own  parenting 
strategies, and has proved effective  in recruiting and engaging hard­to­reach families with a 
variety  of  problems 30 .  The  programme  aims  to  empower  parents,  to  find  better  ways  of 
relating to their children and focuses on families with children under 5 who are experiencing 
relationship problems with their children 31 . 
The  programme  combines  personal  group  therapy  with  parenting  support  using  behaviour 












gains  in  maternal  well  being,  parent­child  interaction,  child  behaviour,  development  and 
mother’s  effectiveness  and  confidence  in  parenting.  Changes  were  sustained  over  an  18 
month  period.  In  the  UK,  the  programme  improved  parenting  on  several  dimensions. 
Negative  interaction  as  evaluated  on  videotapes  dropped  threefold and  80%  of  the  parents 
involved were able to come off the local Child ProtectionRegister (Scott, 1998). 
5.2.4 Strengthening Families Programme (SFP) 32 
The  Strengthening  Families  Programme  targets  parents  and  children  aged  10  –  14.    It  is  a 
universal,  family­based  intervention  programme  which  enhances  parents’  general  child 
management skills, parent­child affective relationships, and family communication. Based on 










·  In  the child  sessions,  adolescents  learn  similar  skills,  as well  as peer  resistance  and 
refusal  techniques;  personal  and  social  interaction  skills;  and  stress  and  emotion 
management. 
·  In the combined parent and children classes, families practice conflict resolution and 
communication  skills,  and  engage  in  activities  designed  to  increase  family 
cohesiveness 33 . 
Both post­test evaluations of family processes and follow­up studies of  individual substance 





·  Increased child involvement in family activities and decisions; and 
·  Strengthened family affective quality. 
One­ and two­year follow­up studies revealed that participating adolescents had: 
·  Lower rates of alcohol initiation at both follow ups; and 
·  30­60%  relative  reductions  in  alcohol  use,  using  without  parents’  permission,  and 
being drunk 34 . 
In  1993,  Project  Family  in  the  US  conducted  an  experimental  test  of  the  IFSP  with  442 
families in areas with a high percentage of economically disadvantaged families.  All families 
were video taped during structured family interactions in their home and completed extensive 









MST is an  intensive support programme for young people aged 10  to 17 and  their  families 
targeting the multiple risk factors for delinquency and behavioural problems.  Evaluation and 
replication  in  clinical  and  community  settings  in  the  US  suggest  that  it  is  a  particularly 






views  individuals  as  part  of  a  complex  network  of  interconnected  systems  that  encompass 
individual, family and extra familial factors (school, peers and neighbourhood).  Intervention 
may be necessary in any one or a combination of these areas 36 . 
Individualised  treatment  plans  are  designed  in  collaboration  with  family  members,  and 
include  addressing  identified  barriers  to  effective  parenting  such  as  parental  mental  health 
problems or drug abuse. MST also helps family members build social support networks and 
uses  the  strengths of  these  to  bring about  changes  in behaviour. The programme  is  usually 
provided  in  the  home,  school  and  other  community  locations  over  a  period  of  about  four 
months 37 . 
Evaluations of MST have demonstrated the following results for serious juvenile offenders: 
·  reductions of 25 – 75% in long term rates of re­arrest 










are very often  those who are unlikely  to  seek help voluntarily, however,  this  does not, nor 
should  it, rule out  intervention.  For example, one of  the major problems parenting support 
programs  face  is  that  they  do  not  reach  all  the  families  that  need  support  (Barton, Roman, 
Fitzgerald,  &  McKinney,  2002).  This  is  a  common  phenomenon  in  early  intervention 
programs:  especially as parents with  children  at  greater  risk  are  less  likely  to  participate  in 
such  programs  (Prinz,  1994).  So  far,  most  support  has  been  given  to  those  families  who 
happen  to  know  about  the  available  services  or  to  families  that  belong  to  particular  target 
groups with special needs (e.g., Llewellyn, McConnell, & Bye, 1998).  Although several of 
the aforementioned projects did operate in socially deprived areas, there is an awareness that 









access  the  supports  they  need  and  respond  to  the problem.   Gaps  in  information  provision 
impact upon parents’ ability to use existing resources and services and to build social support 
networks  (Riordan,  2001).      Studies  have  shown  that  the  principal  sources  of  advice  and 
information for parents are family and friends, followed by health professionals, teachers, and 
social  services  (Grimshaw & McGuire,  1998).  Health  and  behavioural  problems  were  the 
most  frequently  cited  reasons  by  parents  for  seeking  information  from  sources  outside  the 
circle of family and friends and in most cases parents turned to professionals, notably GPs, for 
advice  in relation  to medical and ‘non­medical’ concerns.  In her  evaluation of  the Triple P 
Programme, Sanders (2003) found schools and community networks key in recruiting parents. 
Key  contact  points,  in  terms  of  the  provision  of  advice  regarding  community  supports  for 
children  who  experience  behavioural  problems  include  local  GPs,  pre­school,  primary  and 
post primary schools and other contact points with which parents have regular contact.  The 
Triple  P  project  in  Zurich  included  several  strategies  to  maximize  participation  including 
subsidisation of childcare costs, the promotion of the programme to parents that may not have 
been  successfully  approached  by  other  means  of  communication,  personal  contact  with 
parents  from  minority  groups  to  discuss  the  programme  and  implementation  of  the 






US,  including  home  visits,  meetings  at  the  family’s  convenience,  written  contacts,  and 
concrete problem solving as well as incentives such as free transport, crèche facilities, meals 
and prize draws (Kosterman, Hawkins, Spoth, Haggarty, Zhu, 1995).  It  is essential, when 
designing  supports,  to  bear  in  mind  how  diverse  a  group  parents  are,  and  the  subsequent 























Parents involvement in projects has been hindered by: 










A  key  consideration  in  designing  support  services  for  parents  of  children with  behavioural 
problems centres around tailoring services to reflect the needs of parents and children in that 
area.  It is recommended that supports for parents include: 




·  information  about  and  opportunities  for  developing  skills  for  containing  and 
managing  conflict  (minimal  conflict  and  no  involvement  of  children  in  parental 
disputes) 
·  encouragement  to  foster  regular contact  for children with extended families on both 
sides,  and  with  children’s  friends  (optimal  living  and  visiting  arrangements  for 
children) 
·  help  to  make  arrangement  for  the  future,  including  encouragement  to  foster 











·  Who are we aiming to reach? 
·  How do parents/ children gain access to the programme? 











Services which directly  address  the needs of  the child  are  also pivotal,  if  child behavioural 
problems are to be effectively addressed, treated, and resolved.  For example, a 2000 – 2001 
UK study on services and interventions for children of parents who have/are separating found 
that  in  line  with  the  predominant  ‘caretaker’  view  of  childhood,  many  of  the  traditional 
support  systems operated via parents and other  adults on  the assumption  that  their  benefits 
will  flow  through children.  The  impact  on  children  of programmes designed  for parents  is 
therefore indirect and mediated by parents.  While research suggests that children may benefit 
from interventions that help to improve adult relations, children still have separate needs for 
support  (Hawthorn  et  al.,  2003).  Gomby  and  colleagues  (1999)  reported  that  most  home 
visiting programmes try to benefit children indirectly through changes in parents’ behaviour, 
rather than directly through interventions with the children and argue that it is not surprising, 
then,  that  the  outcomes  of  home  visiting  programmes  for  children’s  general  health  and 
development  are  not  as  positive  as  the  outcomes  for  parents  (Gomby  et  al.,  1999). 
International research on models of best practice in reducing and effectively responding to the 
behavioural  problems  of  children  within  families  incorporated,  at  least,  a  two  pronged 
response  of  support  for  parents  and  the  children  (some  cases  also  included  wider  reaching 
community supports). 
Tony Bates, CEO of Headstrong 41  recently outlined a 5 step plan for Irish society to adopt in 
improving  youth  mental  health.    The  plan  proposed  (1)  involving  young  people,  (2) 
supporting families, (3) working together, (4) acting early and (5) investing in change 42 . 
For  adolescents,  community  based,  attractive,  accessible  drop  in  centres  may  be  used  as  a 
vehicle  for  engaging  with  adolescents  at  risk  or  in  the  early  stages  of  developing  mental 
health  difficulties.      Adolescents  want  accessible,  user  friendly  services,  specific  to  their 
needs.   Young  people  say  they  are  least  likely  to  approach  adults/professionals  when  they 
have problems and are more  likely  to depend on peers.  Family doctors, school staff, JLOs 
may all play a role in helping adolescents engage with programmes, especially where they use 




with  behavioural  problems,  a  simultaneous/parallel  response  to  the  needs  of  children  who 
exhibit  behavioural  problems  is  essential.  Such  a  strategy  has  resonances  of  a  children’s 












·  The  spectrum  of  child  behavioural  problems  varies  from  very  mild  to  clinically 
problematic,  and  their  definition  and  nature  expand  beyond  the  term  ‘behavioural 
problems’ to incorporate mental/psychological and emotional health problems.  Often 
the  behavioural  problem  is  a  manifestation  of  a  deeper  emotional/mental  health 
problem.  The most prevalent types of disorders disclosed in children in Ireland are, 
emotional  disorders,  oppositional,  defiant  and  conduct  disorders,  attention  deficit 
disorder,  with  or  without  hyperactivity,  major  psychiatric  disorders,  developmental 
delay  and  autism,  eating  disorders  and  anti­social  behaviour  e.g.  drug  and  alcohol 
abuse. 
·  It  is  estimated  that  a  fifth  of  the  child  and  adolescent  population may  suffer  from 
psychological problems at any given time.  A 2004 Irish study found 17% of two to 
five year olds, 10% of six to twelve year olds and 26% of 13 – 18 year olds screened 




early  childhood  and  early  adolescence  with  potentially  different  risk  factors 
associated  with  each  (Bartussch,  Lynam,  Moffitt  and    Silva,  1997).    The  most 
significant  age  difference  is  that ADHD  is  more  common  amongst  children,  while 
conduct disorder is more common amongst adolescents (Martin & Carr, 2006). 
·  Early behavioural disturbance has been cited as one of the strongest predictors of later 
problems,  including  psychological  difficulties,  involvement  in  crime  and  antisocial 
behaviour (Rutter, 1989; Kolvin et al. 1990).  Children who exhibit particularly high 
levels  of  externalising  behaviour  problems  early  in  their  lives  are  at  high  risk  for 
intensifying  to  lying,  bullying  and  fighting  in  middle  childhood,  and more  serious 
behaviours such as cruelty to animals, vandalism and aggressive criminal behaviours 
in adolescence (Hann, D., Borek, N., 2001). 
·  Adolescence  is  a  key  stage  of  life  development  when  children  require  an 
understanding  of  life  challenges  they  face  and  need  to  develop basic  skills  to  cope 
with  difficult  emotions.    It  is  a  time  of  increased  risk  of  poor mental  health  with 
anxiety,  depression,  psychosis,  eating  disorders,  and  substance  misuse  becoming 
more  prevalent,  as  well  as  an  increasing  risk  of  deliberate  self  harm  and  suicidal 
behaviour (Department of Health & Children, 2006). 
·  Some young people begin to exhibit problem behaviours during early adolescence. In 
such cases,  entry  into  conduct  problems generally occurs  through associations with 
peers.   However, placing  too much emphasis  on peer pressure, may  lead parents  to 
underestimate  their  own  influence  on  children,  which,  though  it  varies  at  different 
ages, has been shown to affect young people’s  long term behaviour (Oyguard et al., 
1999). 
·  Risk  factors  for  behavioural  problems  include  maternal  factors  (age  of  mother, 
smoking/alcohol consumption during pregnancy, maternal stress), family factors and 
processes  (parent’s  relationship  status,  parenting  approach,  family  income,  family
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history  of  problem  behaviour)  and  the  community  (neighbourhood,  peer  influences 
and school). 
·  For every risk factor, an increased exposure to risk is found to relate significantly to 
an  increased  likelihood of  reported  involvement  in problem behaviour. Conversely, 
the more young people  are  exposed  to protective  factors,  the  less  likely  they are  to 
report  taking part  in  antisocial  activities  (Beinart, S., Anderson, B., Lee, S., Utting, 




·  Early  identification  of  behavioural  difficulties  and  early  implementation  of  family 
support  programmes  promote  better  mental  health  outcomes  for  children  at  risk  of 
behavioural, emotional and mental health problems.  In Ireland, childhood emotional, 
developmental  disorders,  behavioural  problems  and  mental  illness  are  under 
recognised and often remain untreated.  This under recognition may adversely affect 
the child’s behaviour,  emotional well  being and educational  attainments,  as well  as 
affecting family, friends and society at large (Cummins, McMaster, 2006). 
·  Currently,  secondary  and  tertiary  services  are  inequitably  distributed  across  the 
country, not all teams are fully resourced and some geographical areas lack provision 
altogether.    Waiting  lists  are  often  long,  a  situation  which  is  not  unique,  even  in 






care  context  initially  and  only  if  youngsters  do  not  respond  to  these,  should more 
intensive  interventions be offered, or  referral made  to secondary or  tertiary services 
(Martin, Carr, 2005). 
·  A  particularly  successful  means  of  supporting  families  is  to  focus  on  parenting 
behaviour.   Mental  health  problems  can  have  a  significant  and  adverse  impact  on 
children, adolescents, parents and families.  It is therefore important that interventions 
provide  broadly  based  help  for  the  parents  and  families  of  young  people  with 
problems as well as the young people themselves (Sawyer et al., 2000). 
·  Parent behaviour can set the stage for children to develop and use coping skills that 
make  them  more  resilient,  or  conversely  can  place  children  at  risk  for  problems 











must  take  accord  of  the  fact  that  parents  and  family  members  suffer  considerable 
burdens and stresses even while the behaviourally disturbed child is of pre­school or 
primary school age.  A central issue relating to treatment is how it affects the family 
as a unit, and what kinds of benefit are obtained (Morch et al., 2004). 
·  Family  disorganisation  and  lack  of  knowledge  or  motivation  may  prevent  young 
people  with  psychological  problems  and  their  families  from  proactively  engaging 
with health  and/or other  support  services.   Community based, attractive,  accessible, 
evidence­based  training  programmes  may  be  used  as  a  vehicle  for  identifying 
children at risk, and engaging with families of children with mental health problems. 
With young children, engagement should  target parents.   With adolescents, services 
may  directly  target  teenagers,  as  well  as  their  parents.   A  variety  of  professionals, 




·  Research  indicates  that  parenting  programs  have  been  positive,  with  significant 
changes  in  parents'  and  children's  behaviour  and  parental  perception  of  child 
adjustment. Research  suggests  that parents who have participated  in parent  training 
programs are successful in reducing their child's level of aggression by 20 ­ 60 % 44 . 
·  Model programmes with proven results include the Webster Stratton Incredible Years 
Programme,  Positive  Parenting  Programme,  Mellow  Parenting,  Strengthening 
Families Programme and Multi Systematic Therapy. 
·  Evaluations  of  these  and  other  programmes  have  highlighted  several  factors which 
parents  reported  as  beneficial  in  supporting  them  in  coping  with  their  child(ren)’s 
behaviour.  These include: 





leaders  and  were  most  impressed  with  what  they  perceived  as  the  leaders’ 
positive  personal  qualities  including  warmth,  optimism,  enthusiasm, 
supportiveness, attentiveness and humour. 
o  Programme  content:  assistance  to  communicate  adequately  with  their  children 
about  what  is  happening  and  why,  provision  of  help  for  their  own  distress, 
support  for  and  information about parenting, opportunities  for developing  skills 
for containing and managing conflict, encouragement to foster regular contact for 
children  with  extended  families  on  both  sides,  and with  children’s  friends  and 
help  to  make  arrangement  for  the  future,  including  encouragement  to  foster 
involvement of parents in their children’s lives (Morch et al., 1999). 





more  than  ten parents were  thought  to  be most  effective.   This  is  because  they 
encouraged more open communication and involvement. 
o  Follow up booster  sessions: where  these  excited parents  specifically noted  their 
benefit  and  where  they  did  not,  many  expressed  a  desire  for  follow  up  or 
‘booster’ sessions (Morch et al., 1999). 
·  One of  the major problems  that parenting support programs face  is  that  they do not 
reach  all  the  families  that  need  support.  There  is  a  clear  challenge  to  be  more 





developed  in  the US,  including  home  visits, meetings  at  the  family’s  convenience, 
written  contracts,  and  concrete  problem  solving  as  well  as  incentives  such  as  free 
transport,  crèche  facilities,  meals  and  prize  draws  (Kosterman,  Hawkins,  Spoth, 
Haggarty, Zhu, 1995). 
·  It is recommended that supports for parents include: 
o  assistance  to  communicate  adequately  with  their  children  about  what  is 
happening and why (good communication between parents and children) 
o  provision of help for their own distress (supportive and appropriate parenting) 
o  support  for  and  information  about  parenting  (reduction/minimising  parental 
distress) 
o  information  about  and  opportunities  for  developing  skills  for  containing  and 
managing conflict  (minimal  conflict  and no  involvement of  children  in parental 
disputes) 
o  encouragement  to  foster  regular  contact  for  children  with  extended  families  on 
both sides, and with children’s friends (optimal living and visiting arrangements 
for children) 




·  Services  which  directly  address  the  needs  of  the  child  are  also  pivotal,  if  child 
behavioural  problems  are  to  be  effectively  addressed.  The  impact  on  children  of 
programmes designed for parents is necessarily  indirect and mediated by parents.  It 












Barton,  C.,  Alexander,  J.,  Waldron,  H.,  Turner,  C.,  Warburton,  J.,  (1985), 


















Burley,  S.,  Hayes,  F., Martin,  C.,  (2005),  Evaluation  of  the  Positive  Parenting 
Programme within  the Starting Well Demonstration Project, Scottish Centre  for 







































































































































Statton,  H.,  Magnusson,  D.,  (1996),  Anti­Social  Development:  A  Holistic 
Approach’, Development and Psychopathology, 8, 617 – 645. 
Sutton,  C.,  Utting,  D.,  Farrington,  D.  (2004),  Support  from  the  Start:  Working 
with Young Children and  their Families  to Reduce  the Risks of Crime and Anti­ 
Social Behaviour, DfES, London. 
Vellerman, R., Mistral, W., Sanderling, L., (2000), Taking the Message Home: 
Involving Parents in Drug Prevention, University of Bath. 
Webster­Stratton, C. (2001), Commentary: Nipping Conduct Problems in the Bud, 
British Medical Journal, 323(28), 7. 
Werner, E. (1990), Protective Factors and Individual Resilience in Miesels, S and 
Shonkoff, J (eds), Handbook of Early Childhood Intervention, University Press, 
Cambridge. 
Werner, E., Smith, R., (1998), Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of 
Resilient Children and Youth, Adams, Bannister and Cox, New York. 
Ireland (2000), National Children’s Strategy 
The Stationery Office. 2000, Mental health of children and adolescents in Great 
Britain.
